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Abstrak
Tinatawag na buthoan (bothoan) ang paaralan ng mga sinaunang Filipino. Dito’y nililinang at hinuhubog ng mga
gurong babaylan ang mga bata at kabataang kasapi ng pamayanan. Nilalayon ng saliksik na maipakilala at
maunawaan ang sistema ng edukasyon ng Kilusang Propetikong Adbentista (KPA), isang milinaryang samahang
lumabas sa Iglesyang Seventh-day Adventist (SDA) noong 1990s at naniwalang magwawakas na ang mundo at
darating na ang inaasahang “Tagapagligtas” noong taong 2000-2002. Ibinenta ng mga kasapi ang kanilang mga ariarian, nilisan ang kanilang mga trabaho, pinatigil ang kanilang mga anak sa pag-aaral, at nanirahan sa mga
kabundukan. Sa hindi pagkatupad ng pinaniwalaang katapusan, ang mga kasaping nagpatuloy ay nanatili sa kanilang
pamumuhay sa kabundukan at nagpasyang ang kanilang mga anak ay turuan na lamang sa kanilang mga tahanan at
hindi na nila papasukin sa pormal na mga paaralan (publiko o pribado). Upang maisakatuparan ang layunin ng pagaaral, hindi lamang metodolohiyang pangkasaysayan ang ginamit kundi maging etnograpiko, penomenolohikal at
linggwistikong pamamaraan. Pinatutunayan ng pag-aaral na ang praktis ng KPA sa “bahay-paaralan” (home school)
bilang “pandayan-sanayan” sa paghulma ng magandang kalooban (pagsunod sa kalooban ng Diyos) ay hindi lamang
isang reaksiyon sa kawalan nila ng tiwala sa sistema ng edukasyong umiiral sa lipunan, kundi higit sa lahat, isang
pagtatangkang magtatag ng isang “ideyal na pamayanan.”
Mga Susing Salita: buthoan, Kilusang Propetikong Adbentista (KPA), edukasyon, milinaryan, bahay-paaralan
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paghahandang ispirituwal – malimit ay
pagdadalisay ng kanilang kalooban, marubdob
na mga panalangin o di kaya’y mga rituwal ng
pagsasakripisyo hindi lang para makabilang sa
maliligtas kundi magsilbing proteksiyon o
panangga sa kanilang mga kaaway sa
paniniwalang sa pamamagitan ng mga praktis
na ito, ang Diyos na nalulugod sa kanilang mga
ginawa ay ipagsasanggalang sila (Saint Clair
1992, 9-11).

PANIMULA
Kasama sa mga kilusang dumadaloy sa agos ng
kasaysayang Filipino ang mga samahang
“milinaryan” o “milenaryo” na may malalim na
pagka-ugat sa ating nakaraan. Galing ang
salitang milinaryan/milenaryo sa millenium na
nagmula naman sa dalawang salitang Latin na
mille (ibig sabihin ay isang libo) at annum – na
ibig sabihin ay taon. Sa Hudyo-Kristiyanong
tradisyon, ang millenium o isang libong taon ay
naglalarawan ng isang perpektong panahon ng
kapayapaan at katuwiran. Sa mga Kristiyano,
ito ang panahon ng pagbabalik sa buhayparaiso – isang paninirahan sa lipunang batbat
ng
kapayapaan,
kasaganaan,
at
pagkakapantay-pantay na ang naghahari ay
ang kinikilalang “Kristo” kasama ng mga banal
na nagtagumpay sa lupa pagkatapos nilang
madaig ang puwersa ng kasamaan (Saint Clair
1992, 8-9).

Bulto-bulto na ang mga ginawang pag-aaral sa
mga kilusang milinaryan sa Filipinas. Nariyan
halimbawa ang mga pag-aaral nina Reynaldo C.
Ileto (1989) sa Cofradia de San Jose ni
Apolinario de la Cruz o “Hermano Puli” kasama
na ang Santa Iglesia ni Felipe Salvador alyas
“Papa Ipe,” David R. Sturtevant (1976) sa
Guardia de Honor ni Julian Baltasar alyas “Apo
Laqui,” Daniel C. Talde (1999) sa mga kilusang
Dios-Dios sa Samar at Leyte, Leslie E. Bauzon
(1998) sa iba’t ibang kilusang milinaryan sa
Negros noong 1857-1927, Milagros C. Guerrero
(1967) sa Colorum ni Pedro Calosa ng
Pangasinan, at Motoe T. Wada (1992) sa
Kilusang Sakdal ni Benigno Ramos.
Gayumpaman, nakasentro lamang ang mga
pag-aaral na nabanggit sa mga milinaryang
kilusang kumilos at umalma sa loob ng
Simbahang Katoliko sanhi ng kanilang
naranasang pang-aapi sa kamay ng mga
dayuhang mananakop na Espanyol at
Amerikano.

Ayon kay Norman Cohn (1957, 4), litaw sa
kamalayan ng mga milinaryan na ang
kasalukuyan ay pinaghaharian ng malulupit at
masasamang
puwersang
lubhang
nagpapahirap sa mga tao lalong-lalo na ang
mga nasa ibaba. Kaya naman binibigyang sigla
ng mga kilusang ito ang prinsipyo ng kaligtasan
na tatamuhin ng mga “tapat” at “api” dito sa
lupa mapa-Kristiyano man sila o hindi. Ang
darating na pagliligtas ang siyang magbabago
sa buhay ng mga tao sa lupa at inaasahang
malapit na ito at magiging biglaan.

Maging ang mga pag-aaral sa mga
kontemporaryong milinaryang kilusan nina
Prospero R. Covar (1961) sa Iglesia Watawat ng
Lahi, Ma. Crisanta Nelmida-Flores (2000) sa
Crusaders of the Divine Church, Sturtevant
(1969) sa Lapiang Malaya, Aurelio S. Agcaoili
(2000) sa King of Kings, at Myfel Joseph D.
Paluga (2000) sa sekta ng Moncado Alpha and
Omega ay nagpamalas din kung paano

Kaakibat ng prinsipyo ng kaligtasan,
kapayapaan, at katuwiran, katuruan din ng mga
milinaryan ang tungkol sa napipintong
pagdating
ng
inaasahang
kaguluhan,
pagkagunaw at katapusan ng sanlibutan na
inaasahang magaganap sa kanilang panahon.
Ngunit bago dumating ang mga pangyayaring
ito, nagsasagawa sila ng taimtimang
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tumugon ang mga kilusang ito sa korap at
mapagsamantalang mga dayuhan o di kaya’y sa
kanila mismong mga kababayang naghahariharian. Sa pagtalakay sa likas at uri ng mga
nasabing kilusan, walang partikular na
pagbanggit na ang mga ito ay nagtayo ng sarili
nilang sistema ng edukasyon para hubugin ang
kanilang mga anak. Gayundin, hindi nasakop ng
mga pag-aaral na ito ang mga grupong
milinaryang sumibol sa mga Protestanteng
denominasyon gaya ng Iglesyang Seventh-day
Adventist (SDA) sa Filipinas. Isa sa mga
denominasyong Protestante ang Iglesyang SDA
na ang mga kasapi dito sa Filipinas ay kilala sa
tawag na mga “Sabadista” dahil sa kanilang
pagpapahalaga sa araw ng Sabado na
itinuturing nila bilang sabbath at banal na araw.
May pitong (7) haligi ng pananampalataya ang
mga SDA: 1. makalangit na santuwaryo; 2.
ikalawang pagbabalik ni Kristo; 3. sabbath; 4.
mga mensahe ng tatlong (3) sinugong anghel
ng Apocalipsis 14; 5. ispiritu ng hula; 6.
kamatayan; at 7. milenyum. Naitatag ang
iglesyang ito sa Battle Creek, Michigan, USA
noong 21 Mayo 1863. Taong 1905, nakarating
sa Filipinas ang kauna-unahang Amerikanong
misyonerong SDA ngunit noong 1911 lamang
nakapagtatag ng kauna-unahang Iglesyang SDA
sa Santa Ana, Maynila. Nakapagtayo ang
denominasyong ito ng mga paaralan, ospital,
palimbagan, at nagkaroon ng mga programa sa
radyo at telebisyon.

KPA na nakabatay sa prinsipyo ng “bahaypaaralan” (hawig sa “buthoan”/ “bothoan” ng
mga sinaunang Filipino) o home school na sa
aking paniniwala ay hindi lamang isang
reaksiyon ng kilusan sa kawalan ng tiwala sa
sistema ng edukasyong umiiral sa lipunan,
kundi higit sa lahat, isang pagtatangkang
magtatag ng “ideyal na pamayanan.”
Magsisilbing gabay sa pag-unawa ng saliksik na
ito ang sentral na tanong: Paano umangkop ang
sistema ng edukasyong itinatag ng KPA sa
kanilang tinatangkilik na mga praktis at
paniniwala bilang isang kilusang milinaryan?
Upang masagot ang sentral na tanong, layunin
ng saliksik na ito na maipakilala at maunawaan
ang sistema ng edukasyon ng KPA bilang isang
milinaryang samahan. Batay sa layuning ito,
nabuo ang mga susog na tanong:
1. Paano nabuo ang KPA bilang isang
kilusang milinaryan?
2. Saan nakapundar ang konsepto at
pilosopiya ng edukasyong itinatag
ng KPA?
3. Ano-ano ang mga metodo ng
pagtuturo at ang mga pinag-aaralan
ng mga bata at kabataang mag-aaral
ng KPA?

Ang mga tanong na ito ay maisasalin sa mga
Ang pag-aaral kong ito sa Kilusang Propetikong
sumusunod na tiyak na layunin:
Adbentista (KPA), isang milinaryang samahang
lumitaw at lumabas sa Iglesyang SDA noong
1. mailahad ang maikling kaligirang
dekada ’90 na naniwalang magwawakas na ang
pangkasaysayan ng KPA bilang isang
mundo at darating na ang inaasahang
kilusang milinaryan;
“Tagapagligtas” noong taong 2000-2002 ay
panibagong kontribusyon sa kasaysayan ng
mga milinaryang kilusan sa kapuluan.
Gayumpaman, ang saliksik na ito ay nakasentro
lamang sa sistema ng edukasyong itinayo ng
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2. matukoy ang pundasyon ng
konsepto
at
pilosopiya
ng
edukasyong itinatag ng KPA; at
3. maisa-isa ang mga metodo ng
pagtuturo, gayundin ang mga pinagaaralan ng mga bata at kabataang
mag-aaral ng KPA.

ANG
MAIKLING
KALIGIRANG
PANGKASAYSAYAN NG KPA
Noong 1990, nayanig ang maraming kasapi ng
Iglesyang Seventh-day Adventist sa Filipinas
nang may dumating na malalayang
mangangaral na SDA mula sa Estados Unidos at
nagsabing ang Iglesyang SDA diumano sa
pamamagitan ng mga lider nito ay tumalikod na
sa orihinal na mensaheng ipinagkatiwala ng
Diyos sa kaniya bilang “huling nalabing iglesya.”
Ang malalayang mangangaral na ito ay hindi
nagpapailalim sa hirarkiya ng Iglesyang SDA.
Gumagamit sila ng sarili nilang mga salapi sa
pangangaral ng kanilang mga mensahe. Para sa
kanila, “ang mga pinuno, ministro, at pastor ng
iglesya ay lumayo na sa pundasyon ng turo ng
mga pasimuno ng SDA kung kaya’t ang
magpatuloy sa pakikinig at pagsunod sa mga
lider, ministro, at pastor ng nasabing iglesya ay
nangangahulugan lamang ng kapahamakan ng
kaluluwa.”

Nahahati ang pag-aaral na ito sa tatlong bahagi:
1. Ang
Maikling
Kaligirang
Pangkasaysayan ng KPA;
2. Ang Pundasyon ng Konsepto at
Pilosopiya ng Edukasyong Itinatag
ng KPA; at
3. Ang mga Metodo ng Pagtuturo at
ang mga Pinag-aaralan ng mga Magaaral ng KPA.
Ilalahad sa unang bahagi ang maikling
kaligirang pangkasaysayan ng KPA, ang mga
dahilan ng paghihiwalay nito sa kaniyang
madre iglesia na Seventh-day Adventist Church
noong dekada ’90, at ang paninirahan ng mga
kasapi ng kilusan sa mga kabundukan kung
saan nakapagtayo sila ng mga “bahaypaaralan.” Itatampok sa ikalawang bahagi ang
pundasyon ng konsepto at pilosopiya ng
edukasyong itinatag ng KPA sa kanilang mga
pamayanan
sa
kabundukan
at
ang
pagkakatulad nito sa “buthoan” ng mga Filipino
sa sinaunang bayan. Isa-isahin naman sa
ikatlong bahagi ang mga metodo ng pagtuturo
at ang mga pinag-aaralan ng mga bata at
kabataang mag-aaral ng KPA.

Sa salaysay ni Bro. Jonathan Urita (2014), ang
kinikilalang pinuno ng KPA, nagkaroon ng mga
sunod-sunod na camp meeting na ang mga
tagapagsalita ay mula sa hanay ng malalayang
mangangaral na galing sa Amerika. Napansin ng
mga mga dumalong kaanib ng Iglesyang SDA na
ang mga ibinahaging mensahe ng malalayang
mangangaral ay mga lumang mensahe at
orihinal na katuruan ng Iglesyang SDA na hango
mismo sa mga aklat at sulatin ni Ellen G. White,
ang kinikilalang propeta ng Iglesyang SDA.
Noon lamang daw nila narinig at nalaman na
may ganoon palang mga pabalita at mensahe
ang Iglesyang SDA. Tinawag nilang mga
mensahe ng revival and reformation sa loob ng
Iglesya o kaya’y mga present truth na
kailangang malaman at maisabuhay raw ng
bawat kaanib na SDA upang makapaghanda sa
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pinaniniwalaang malapit nang pagdating ni siyudad at kapatagan. Mayroon ding bumalik sa
Kristo.
madre iglesia at sinisi ang mga mangangaral na
KPA na binansagan nilang mga “bulaang
Naninindigan ang KPA na ang grupo nila ay propeta.” Gayumpaman, nagpatuloy sa pagpinangungunahan ng Diyos at siyang “pinili” at aaral ng tagna/propesiya ang mga tapat na
“nalabing iglesya” upang
ituro
ang kasapi ng kilusan. Pinanghawakan nilang
pagrereporma sa magiging kasapi ng “huling patuloy silang pinapatnubayan ng Diyos. Para
bayan” ng Diyos sa huling panahon. Yamang sa kanila, ang dahilan kung bakit hindi
pinaniniwalaan nilang tumalikod na ang dumating ni Kristo noong 2000 ay upang
kanilang madre iglesia na walang iba kundi ang subukin
lamang
ang
kanilang
Iglesyang SDA, kanilang ipinangaral na pananampalataya. Sa mga tapat na kasapi, ang
kailangang lisanin na ito ng mga tapat na SDA bawat kabiguan ay mga pagsubok lamang na
upang maging lubos ang pagdadalisay ng ibinibigay ng Diyos upang mahayag ang
kanilang mga buhay bago dumating ang kanilang tunay na likas.
pinaniniwalaang “Tagapagligtas.” Sa KPA,
kailangan sa pagdadalisay ang mga sumusunod Nanatili sa kabundukan ang mga tapat sa
na pamantayan: 1. paninirahan sa kabukiran o simulain ng kilusan at doo’y nakagawa sila ng
kabundukan (country living); 2. repormang maliliit na pamayanang nakabase sa
pangkalusugan (health reform); 3. reporma pagtatanim at panggagamot gamit ang mga
kaugnay ng pangingilin o sabbath (sabbath natural na pamamaraan. Matutunghayan ang
reform); 4. pag-iwan sa trabaho; 5. pagbenta ng mga pamayanang ito sa Samil, Lukban, Quezon;
mga ari-arian; at 6. pagpatigil ng mga anak sa Alsam Ibaba, Tayabas, Quezon; White Cliff,
pag-aaral upang makapaghanda sa pagdating Mulanay, Quezon; San Francisco, Aurora,
ni Kristo. Naniniwala rin silang hindi na dapat Quezon; Kagutungan, Daligan, Sta. Cruz, Ilocos
mag-organisa bilang isang ligal na samahan at Sur; at Sitio Malani, Brgy. Anupul, Bamban,
katulad diumano ng mga alagad, wala silang Tarlac. May mga pamayanan din sa Romblon,
kikilalaning pinuno maliban kay Kristo. Bunga Masbate, Mindoro, Negros, Palawan, Agusan
nito, hindi na nila hinangad na irehistro pa sa del Sur, Surigao del Sur, at Davao. Tunghayan
Securities and Exchange Commission (SEC) ang ang Mapa 1 na nagpapakita ng mga nanatiling
kanilang samahan (Urita, 2014).
pamayanan/pulutong ng KPA sa Filipinas at ang
Tsart 1 na siyang profile ng nakapanayam na 25
Nanirahan sa mga kabundukan ang mga naging prominenteng kasapi ng KPA sa tatlong mga
kasapi ng kilusan at iprinoklama ang pamayanan nito sa Luzon: 1. Alsam Ibaba,
pagtatapos ng sanlibutan noong taong 2000 at Lungsod Tayabas, Quezon; 2. Sitio Malani, Brgy.
ang ikalawang pagbabalik ng inaasahang Anupul, Bamban, Tarlac; at 3. Kagutungan,
“Tagapagligtas.” Ibinenta nila ang kanilang mga Daligan, Sta. Cruz, Ilocos Sur.
ari-arian: mga lupain, mga bahay, palaisdaan,
mga kalabaw, at mga sasakyan. Umalis sila sa
trabaho at pinatigil na sa pag-aaral ang kanilang
mga anak. Noong sumapit ang taong 2000 na
sa buong akala ng KPA ay darating na si Kristo,
dumanas ito ng “krisis ng pagkabigo.” May ilang
kasapi na bumalik sa kanilang mga trabaho sa
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Tsart 1: Profile ng Nakapanayam na 25
Prominenteng Kasapi ng KPA
Mga Panayam:
• Lider ng Kilusan (Bro. Urita) sa
tahanan nito sa Alsam, Tayabas,
Quezon noong 26 Disyembre 2014 – 2
Enero 2015. Hanggang sa kasalukuyan,
dumadalo ang mananaliksik sa mga
Sabbath Fellowship at camp meeting ng
KPA at patuloy na gumagawa ng mga
panayam.
• Ilang Piling Kaanib ng Kilusan.
Isinagawa ang mga panayam sa tatlong
country living sites ng KPA: 1. Alsam,
Tayabas, Quezon noong 26 Disyembre
2014 – 2 Enero 2015; 2. Sitio Malani,
Bgy. Anupul, Dapdap, Bamban, Tarlac
noong 26 Enero – 9 Pebrero 2015; at 3.
Kagutungan, Daligan, Sta. Cruz, Ilocos
Sur noong 22 Pebrero – 8 Marso 2015.
Sa turing ng pinuno ng KPA, umabot diumano
sa 10,000 ang kanilang kasapian noong
kasagsagan ng repormasyon sa Iglesyang SDA
mula taong 1996 hanggang taong 2000. Subalit
dahil sa mga krisis ng pagkabigo noong 2000 –
2003, humigit kumulang 1,000 kasapi na
lamang diumano ang nagpatuloy sa simulain ng
kilusan.
Mula noong 2003, nagkaroon ng malaking
pagbabago sa kanilang mga praktis at
paniniwala bunsod ng pagkatuklas sa mga
pinaniniwalaang “bagong liwanag” na
itinuturing nilang napapanahong katuparan ng
mga tagna sa “huling nalabing bayan” ng Diyos.
Yamang hindi na nila pinapapasok sa pormal na
paaralan ang kanilang mga anak, nagtayo na
lamang sila ng mga “bahay-paaralan” o home
school sa mga pamayanan nila sa kabundukan
na doo’y ang mga magulang (lalo na ang mga
ina) ang nagsisilbing mga “guro.”
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Tunghayan natin ang pundasyon ng konsepto
at pilosopiya ng edukasyon ng KPA upang
maunawaan natin kung bakit hindi na nila
pinapapasok ang kanilang mga anak sa mga
pormal na paaralan.

sa konsepto ng “buthoan” o casa escuela ng
mga sinaunang Filipino. Ayon kay Vicente C.
Villan (2013, 66), sa “buthoan,” ang
pagkataong Filipino ay nililinang at hinuhubog
ng mga gurong babaylan. Maiksing bersiyon
ang “buthoan” ng katagang buluthoan. Hango
ito sa butho na nagmula naman sa salitang
bulutho na ipinagpapalagay ring nagmula sa
protopormang anyo nitong buut na katumbas
ng loob ng mga Tagalog at nakem ng mga
Ilokano. Ang ganitong dating sistema ng
edukasyon na nakatuon sa paghubog ng
kalooban ng mga sinaunang Filipino ay
nabanggit din sa mga aklat pangkasaysayan
nina Gregorio F. Zaide (1939), Maria Christine
N. Halili (2004), at Mark V. Wiley (1996).

ANG PUNDASYON NG KONSEPTO AT
PILOSOPIYA NG EDUKASYON NG KPA
Sa tinatangkilik na mga paniniwala ng kilusan
gaya ng nakuha na diumano ni Satanas ang
lahat ng mga organisadong institusyon noon pa
mang 1996, na ang mundo ay magwawakas na
sa mga taong 2000-2002 at darating na si
“Kristo,” pinatigil na ng mga kasapi nito ang
kanilang mga anak sa pag-aaral at nagpasyang
sa bahay na lamang sila tuturuan ng kanikanilang mga magulang. Kahit na wala namang
katapusang
naganap
at
wala
ring
“Tagapagligtas” na dumating noong 20002002, sa halip na bumalik na lamang sa dating
gawi at pamumuhay, ang mga tapat na kasapi
ng KPA ay nagpatuloy sa paninirahan sa
kabundukan/kabukiran
at
nagtayo
ng
tinatawag nilang “bahay-paaralan” para sa
kanilang mga anak. Nakasentro sa paglinang ng
kagandahang-asal at mga bagay na may
kinalaman sa Diyos ang pag-aaral dito. Sa
kilusan, ang dakilang layunin ng edukasyon ay
upang maibalik ang sakdal na larawan ng Diyos
sa taong naging makasalanan (Urita, 2014).
Naniniwala silang ang pinakamahalaga sa langit
ay ang dalisay at malinis na kalooban at ang
tamang pag-uugali na makikita sa pagiging
masunurin ng tao sa lahat ng utos ng Diyos
(Glory, 2015). Yamang ayaw nilang maging
masuwayin ang kanilang mga anak sa Diyos,
naninindigan silang sa “bahay-paaralan” na
lamang nila tuturuan ang kanilang mga anak.

Samakatuwid, ang praktis ng kilusan sa “bahaypaaralan” bilang “pandayan-sanayan” sa
paghulma ng magandang kalooban ng kanilang
mga anak ay masasabing nakatuntong din sa
dalumat ng buthoan bilang “pandayanhulmahan” ng pagkataong Filipino noong
unang panahon bago dumating ang mga
Kanluraning mananakop (Larawan 1).

Hindi nalalayo ang ganitong paniniwala at
praktis ng kilusan hinggil sa “bahay-paaralan”
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Larawan 1. Bahay-Paaralan sa silong ng isang bahay
sa Alangilan, Santa Catalina, Negros Oriental
(Kaloob na larawan ng KPA sa mananaliksik).

Maliban dito, litaw sa kamalayan ng KPA na ang
“bahay” ay hindi lamang isang “paaralan” kundi
isang “simbahan”/ “sambahan”o “santuwaryo”
(Larawan 2). Pinalakas ng konseptong “bahaysimbahan-santuwaryo” ang papel ng mga
magulang bilang mga tagapagturo at saserdote
ng kanilang mga anak. Sa pagdidiin na ang mga
magulang na sumusunod sa Diyos ay mga tunay
na tagapagturo at nagsisilbing saserdote sa
mga anak, lalong naging masunurin at
magalang ang mga ito sa kani-kanilang mga
magulang. Naging sistematiko at pormal din
ang pagkilos ng mga bata sa loob ng bahay dahil
sa pagtuturing na ito ay isang paaralan at
simbahan.

Larawan 2. Bahay-Sambahan na may sibi na gawa
sa kahoy, kawayan, at pawid sa Abante, Pamplona,
Negros Oriental. Dito idinadaos ng mga kasapi ng
KPA ang kanilang pagsamba sa araw ng Sabado.
(Larawang kaloob ng KPA).

Ayon sa mga kasapi ng kilusan, nararanasan
nila diumano ang kabanalan, kaayusan, at
kalayaan sa pagsamba nila sa bahay. Kapag
maganda ang panahon, idinadaos din nila ang
pagsamba sa ilalim ng kakahuyan o kalikasan.
Mahalagang tukuyin ito sapagkat ang ganitong
pananaw at praktis ng kilusan ay maiuugat pa
sa pananaw at praktis ng mga sinaunang
Filipino sa kanilang pagsamba na noon ay
gumamit lamang ng bahay at kalikasan bilang
“bahay-sambahan” o santuwaryo. Sa mga tala
ng mga prayleng Espanyol, ang mga gawaing
panlipunan at panrelihiyon ay isinasagawa sa
bawat bahay ng mga sinaunang Filipino. Sa
kabilang
banda,
ang
pangmalakihang

Kontento at masaya ang mga kasapi ng kilusan
na halos ang karaniwang mga bahay sa
kabundukan ay isang tipikal na bahay kubo na
yari sa kahoy, kawayan, pawid o kugon at may
silong. Mayroon silang awit na ang pamagat
mismo ay Kahit na Kubo na naglalahad ng

kanilang paniniwala sa pansamantalang buhay
dito sa lupa.
Kahit na kubo ang aming tahanan,
Dito sa lupa’y may kasiyahan
Pagkat sa langit ay may naghihintay
Na kahariang gintong lantay.

pagsamba, pagdiriwang o piyesta ay idinadaos
sa sibi ng bahay ng datu:
It has to be remembered that social and
religious activities were carried out in
individual homes or celebrated in the large
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house of the chief...It is true that they have
the name simbahan, which means a temple
or place of adoration; but this is because,
formerly when they wished to celebrate a
festival, which they call “pandot,” or
“worship,” they celebrated it in the large
house of a chief. There they constructed, for
the purpose of sheltering the assembled
people, a temporary shed on the side of the
house, with a roof, called “sibi,” to protect
the people from the wet when it rained.
(Plasencia 1589, 185-186)

Larawan 4. Bahay-Sambahan sa sibi ng isang bahay
sa San Francisco, Aurora, Quezon. Dito’y nagtitipon
ang mga kasapi ng kilusan upang magsamba tuwing
Sabado. (Larawang kaloob ng KPA).

Makikita sa larawan sa ibaba ang isang bahay
na may sibi na inilalagay sa bahay ng datu kung
gagamitin ang kaniyang bahay bilang Gayumpaman, kapansin-pansin ang istruktura
pansamantalang malaking pook-sambahan ng bahay kubo ng mga kasapi ng KPA na may
(Larawan 3 at 4).
tatlong lebel/nibel: 1. may taas (bubong at
kisame), 2. may gitna (kabahayan na
ginagalawan ng mga tao) at, 3. may ilalim
(silong). Sa kisame (taas) nakalagay ang
kanilang mga Bibliya, mga aklat ni White, mga
babasahin ng kilusan (at iba pang bagay na
ginagamit sa pagsamba tulad ng mga awit sa
pagsamba, gitara o anumang instrumento),
mga damit, banig, unan, kumot at iba pang
gamit na mahahalaga. Sa madaling salita,
sinasadya man o hindi, nasa itaas ng bahay
Larawan 3. Isang halimbawa ng bahay na may sibi (kisame) matatagpuan ang mga bagay o gamit
sa sinaunang pamayanang Filipino (Hinango mula na itinuturing ng kilusan na “banal,” may
sa google).
kinalaman sa pagsamba/ pagpupuri sa Diyos, at
mahahalaga.
Ano ang implikasyon ng bahay kubo na ito ng
KPA sa kasaysayan at kalinangang Filipino? Sa
mga katutubong Filipino, ang kanilang bahay ay
isang dambana at simbahan mismo na
nagsasalamin ng kanilang pinaniniwalaang
sandaigdigan. Nakaangat ito sa lupa at may
tatlong
bahagi
na
ipinapakita
ang
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pinaniniwalaang tatlong lebel ng sandaigdigan:
1. Kaitaasan (langit) – ang espasyo sa pagitan
ng kisame at bubungan; 2. Kalagitnaan (lupa) –
ang mismong kabahayan na ginagalawan ng
mga tao; at 3. Kailaliman – ang silong na may
posteng yari sa kahoy o kawayan (Tsart 2). Sa
bawat bahagi, may pinaniniwalaang sinasamba
ang mga sinaunang Filipino na may kaniyakaniyang kinakatawan. Sa Kaitaasan (langit),
ang Bathalang Araw ang pangunahing anito na
kinakatawan ng ibon (“Tigmamanukin”) o
sarimanok. Sa Kalagitnaan (lupa), isang
malaking puno na may malalim na ugat at
mayabong na sanga ang nagdudugtong sa
kailaliman at kaitaasan. Sa Kailaliman, ang
serpente (naga, bakunawa, sawa, buwaya o
pawikan) ang pangunahing anito (Lasco, 2014).

gamit sa pagsamba na itinuturing nilang mga
bagay na banal. Hindi ba ang itaas o bubong ng
bahay ay kumakatawan sa langit kung saan
naroon ang pinaniniwalang si Bathala – ang
Diyos na Makapangyarihan sa Lahat?
Balikan natin ang isa pang pook-sambahan na
ginagamit ng kilusan – ang kalikasan. Kagaya ng
“bahay-sambahan” (home church), ang
pagdaos ng pagsamba sa ilalim ng kalikasan ay
itinuturing ding solemne sapagkat makikita at
mararanasan diumano sa lugar na ito ang
presensiya ng Diyos, ang kabanalan,
kapangyarihan at kadakilaan ng Maykapal
(Larawan 5 at 6). Bagama’t hindi tuwirang
sinasamba ng mga kasapi ng kilusan ang
kalikasan sapagkat para sa kanila, ito ay likha
lamang ng Diyos, ang kilalanin ito bilang
sagradong lugar na pagdadausan ng kanilang
pagsamba at papuri sa kinikilala nilang
Makapangyarihang Diyos ay hindi nalalayo sa
paniniwala ng sinaunang Filipino. Sa mga
sinaunang Filipino, ang kalikasan ay isang
malaki at malawak na “simbahan” at ito ay
isang “buhay na santuwaryo” (Lasco 2014,
124).

Tsart 2. Ang tatlong lebel/rehiyon ng sandaigdigan
ayon sa mga sinaunang Filipino
(Lasco 2014, 125)

May pagkakaiba man ang kosmolohiya ng KPA
sa kosmolohiya ng mga sinaunang Filipino
lalong-lalo na pagdating sa pananaw ng tatlong
lebel/rehiyon
ng
sandaigdigan,
hindi
maikakailang ang kamalayan at praktis ng
kilusan sa pagtuturing sa kanilang “bahay”
bilang banal na simbahan o santuwaryo ay
nakatuntong din sa tradisyong Filipino. Idagdag
pa rito ang karaniwang praktis ng kilusan na sa
kisame at bubungan inilalagay nila ang mga

Larawan 5. Isang pagsambang ginagawa sa ilalim ng
kalikasan sa country living site sa Sitio Malani, Brgy.
Anupul, Bamban, Tarlac (Kuhang larawan ng
mananaliksik).
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Larawan 6. Isang pagsamba sa ilalim ng kalikasan sa
country living site sa Kagutungan, Daligan, Sta. Cruz,
Ilocos Sur. (Kuhang larawan ng mananaliksik).

Nasaksihan mismo ng mananaliksik ang
kasagraduhan ng pagsamba ng KPA mapa-araw
man o mapa-gabi kung saan ang mga puno at
kalikasan ay nagsilbing “buhay na santuwaryo”
(Larawan 7 at 8). Sa lupa lamang sila lumuluhod
kapag manalangin at kung kulang ang mga
simpleng upuan, ginagamit nila ang mga bato,
kahoy o kawayan bilang mga upuan. Walang
bahid ng pandidiri sa dumi na maaaring
makuha ng kanilang mga kasuotan mula sa lupa
sapagkat sa pakiwari nila, maliban sa nakikipagusap ang Diyos sa pamamagitan ng kalikasan,
ang mabuhay na may ugnayan at matapat na
pakikiisa sa mga natural na bagay na ito ay
nagdadala sa kanila tungo sa kaluwalhatian ng
Diyos.

Larawan 8. Mga babaeng mangangaral ng KPA
habang nananalanging nakaluhod sa lupa sa
panahon ng pagtatapos ng pagsamba at pag-aaral
ng Bibliya. (Kuhang larawan ng mananaliksik).

Sa himno na may titulong “Ito’y Sanlibutan ng
Ama,” mababanaag ang malaking papel ng
kalikasan sa pagkilala ng kilusan sa
kapangyarihan at kadakilaan ng kanilang Diyos:
Ito’y sanlibutan ng Ama kong mahal,
Ang buong katalagahan ay nag-aawitan
Mga punongkahoy, langit, karagatan,
Pati malalaking bato’y gawa ng Kanyang
kamay.
Ito’y sanlibutan ng Ama kong mahal,
Ibon, liryo at liwanag, Diyos ang
itinatanghal,
Sa mga damuhan, Siya’y nagdaraan
Siya’y nakikipag-usap sa akin saan man.
Ito’y sanlibutan ng Ama kong mahal,
Ang masama’y malakas man, Diyos ang Hari
ring tunay,
Bakit itong puso ko ay malulumbay?
Panginoo’y
nagpupuno,
matuwa
3
sangkalupaan.

Sa himnong ito, ipinapabatid ng kilusan na ang
Larawan 7. Mga kabataang lalaking mangangaral ng tunay na iglesya ng Diyos ay matatagpuan sa
KPA na nakaluhod sa lupa habang nananalangin sa kabundukan – doon sila naninirahan at doon
panahon ng pagtatapos ng pagsamba at pag-aaral
ng Bibliya. (Kuhang larawan ng mananaliksik).
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sila nagsasamba sa Diyos na Tagapaglikha
(Larawan 9).
Sa kabila ng mga kabundukan,
Naro’n ang ginawa ng Diyos na bayan;
Pag ang tuktok ng bundok natapakan
Walang hanggang bayan ay matatanaw.4

Tsart 3. Ang “bahay” bilang isang nakakalikhang
(generative) konsepto sa kultura at wikang Filipino

ANG MGA METODO NG PAGTUTURO AT ANG
MGA PINAG-AARALAN NG MGA BATA AT
Larawan 9. Sa kabundukan, sa ilalim ng mga KABATAANG MAG-AARAL NG KPA
kakahuyan, idinadaos din ang pagsamba. Kuha sa
isang country living site ng kilusan sa Tayabas,
Quezon. (Larawang kaloob ng KPA).

Malinaw na ang paggamit ng KPA sa kalikasan
bilang isang pook-sambahan ay isang katibayan
na naukit ng malalim sa kaluluwa ng mga
Filipinong ito ang alaalang katutubo di man nila
batid. Ang pagpihit ng KPA sa pagsamba sa
bahay/ tahanan at maging sa kalikasan ay isang
indikasyon na ang “bahay” sa kultura at wikang
Filipino ay isang nakakalikhang (generative)
konsepto. Tingnan ang Tsart 3 sa ibaba.

Nabanggit na sa unahan na nakasentro sa
paglinang ng kagandahang-asal, kalinisan ng
kalooban/ budhi sa pamamagitan ng pagsunod
sa kalooban ng Diyos ang layunin ng edukasyon
ng
KPA.
Ngunit
kung
paano
ito
isinasakatuparan, kailangang unawain ang
sistema at prosesong isinasagawa ng kilusan
gaya na lamang ng kanilang pagdadaos ng
pagsamba sa kani-kanilang mga tahanan
umaga’t gabi at ang pagsamba nila tuwing
Sabado bilang isang kongregasyon.
• Ang Umaga at Gabing Pagsamba sa Tahanan
Bago magsimula sa mga gawaing bahay at
dumako sa kani-kanilang trabaho, ang bawat
pamilya ay may kaniya-kaniyang ginagawang
pagsamba sa kaniya-kaniyang tahanan
dalawang beses sa isang araw: tuwing ika-5:30
– 6:30 n.u. at ika-6:00 – ika-7:00 n.g. Dito,
tinuturuan ng mga magulang ang kanilang mga
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anak kung paano manalangin at umawit ng mga
“Awit sa Pagsamba” (nagmula sa mga himno ng
Iglesyang SDA at mga nalikhang awitin mismo
ng KPA). Kasama rin dito ang pagkukuwento sa
buhay ng mga dakilang personalidad sa Bibliya
(mga patriyarka gaya nina Abraham, Isaac,
Jacob, Jose, Moises, Samson, atbp.; mga hari
gaya nina David at Solomon; mga propeta tulad
nina Jonah, Daniel, Zacarias, atbp.; mga
apostol; at si Kristo). Bagama’t tinuturuan ding
magsulat at magbasa ang mga bata, ang
binibigyang diin ay ang pagsasaulo ng mga awit,
dasal, mga bersikulo ng Bibliya, mahahalagang
sipi sa mga sinulat ni White, at ang mga
“bagong liwanag” na natuklasan ng lider at iba
pang mangangaral ng kilusan. Ito ay dahil sa
paniniwalang ang mga karunungang nabanggit
ang siyang magagamit kapag lumipat na sila sa
langit.
• Pagsamba Tuwing Sabado

Bata man upang tanggaping kawal
O mangabayo man, bida sa barilan,
At sa eroplano ay sumakay
Ako’y kawal din ng Diyos!
Ako’y kawal din ng Diyos!5
(Inuulit ng tatlong beses)
Naniniwala ang mga kasapi ng kilusan na ang
kanilang pansamantalang buhay dito sa lupa ay
isang labanang ispiritwal. Habang mga bata pa
lamang, kinakailangan diumanong maikintal na
sa kanilang mga anak na sila ay mga “kawal ng
Diyos” – ibig sabihin, maging matapang sa
pagtatanggol ng “katotohanan.” Kaakibat nito
ang pagpapaalaala sa kanilang mga anak na
“sumunod lamang sa lahat ng kalooban ng
Diyos” at “magsitalima sa kanilang mga
magulang sa Panginoon” (Urita, 2014).
Ang mga kaloobang ito ng Diyos ay
mababanaag diumano sa mga “kasalukuyang
katotohanan” at mga “bagong liwanag” na
nahahati sa tatlong kategorya: 1. mga
pamantayan; 2. mga tagna na may dalawang
uri (a. patalinhagang tagna o parabolic
prophecy, at b. tagna sa panahon o time
prophecy); at 3. mga “bagong liwanag” na
natuklasan lamang noong 2003 hanggang sa
kasalukuyan.

Samantala, tuwing Sabado, may tinatawag
silang sabbath school (paaralang pansabado)
na dinadaos sa isang “bahay-sambahan” (ng
isang kapatid/pamilya) o sa kalikasan kapag
maganda ang panahon. Nagsisimula ang
sabbath school mula ika-8:00 hanggang ika10:00 n.u. Kagaya sa bahay, ang pamamaraan
din ng pagtuturo ay pagsasaulo ng mga awit,
dasal, bersikulo ng Bibliya, mahahalagang sipi • Mga Pamantayan
mula sa mga sinulat ni White, at ang mga
“kasalukuyang katotohanan” o “bagong Tinatawag na mga mensahe ng revival and
liwanag” na natuklasan at sinulat ni Bro. Urita reformation (ika-19 na siglo na pamantayang
o di kaya’y ng iba pang mangangaral ng kilusan. SDA), ang mga sumusunod na pamantayan ay
dapat maisagawa ng isang tunay na SDA
Isa sa mga karaniwang awit na kinakanta ng upang makasihan diumano siya ng Banal na
mga batang KPA sa kanilang sabbath school ay Ispiritu:
nagpapahiwatig ng kaisipang mga “kawal ng
Diyos” ang mga batang kasapi.
a. Reporma sa tamang pangingilin ng sabbath
(kapag Sabado ipinagbabawal na gawin ang
pagluluto ng pagkain, paliligo, paglilinis ng
sapatos, pagsusulsi ng damit, pag-aahit ng
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balbas, paglalaro, pag-aaral na walang
kinalaman sa ispiritwal na bagay, at pag-uusap
ng mga bagay na makasanlibutan). Ang buong
pag-iisip at mga gawain ay nakatuon lamang sa
pagsamba at pagpupuri sa Diyos.
b. Panalanging nakaluhod sa panahon ng
pagsamba. Bawal ang panalanging nakatayo o
nakaupo sapagkat ang mga posisyong ito
diumano’y nagpapamalas ng kawalan ng
paggalang sa Diyos na Makapangyarihan sa
Lahat.

Napapaloob sa mga patalinhagang tagna ang
“talinhaga ng trigo at pansirang damo” ng
Mateo 13:24-30, at ang “talinhaga ng ika-11
oras na manggagawa” ng Mateo 20:1-8. Sa mga
tagna tungkol sa panahon, ang taong 1994 ay
sentral sa katuruan ng kilusan sapagkat ang
taong ito’y pinaniniwalaan nilang katuparan ng
tatlong tagna: ang panahon ng “pagliliglig” o
“pag-aani,” ang panahon ng malakas na sigaw
ng ikatlong anghel, at ang panahon ng
pagbubuhos ng “huling ulan” o Banal na
Ispiritu. Kasama rin dito ang tagna ng 6,000
taon.

c. Repormang pangkalusugan (pagbabalik sa
orihinal na pagkaing idinisenyo ng Diyos sa tao • Mga Patalinhagang Tagna
gaya ng mga prutas, butil, nuwes, gulay, at mga
halamang ugat).
a. Ang Talinhaga ng Trigo at Pansirang
Damo
d. Paninirahan sa kabukiran/kabundukan
(kailangan sa pagpapalusog ng pisikal, mental, Sa kilusan, ang “talinhaga ng trigo at pansirang
at ispiritwal na buhay. Higit sa lahat upang hindi damo” ng Mateo 13:24-30 ay siyang katuparan
mahawa sa talamak na imoralidad, kaguluhan, ng tagna ng “pagliliglig” – ang paghihiwalay ng
at iba pang masasamang gawi ng mga tao sa mga tapat na SDA sa kanilang mahal na iglesya
siyudad).
dahil sa pagtataas nila ng mga pamantayan at
paglakad sa mga ito taliwas sa inasal ng mga
e. Pamantayan sa kasuotan (mahahabang nanatiling SDA sa loob ng madre iglesia.
damit at sleeve para sa kababaihan, palda – Inilapat nila ang diskurso ng “pagliliglig” at pagtatlong pulgada mula sa baba ng tuhod; at para aani na walang iba kundi ang paghihiwalay ng
sa kalalakihan, pormal at long sleeve. Bawal sa “trigo” (masunuring SDA) sa “pansirang damo”
kababaihan ang magsuot ng pantalon).
(suwail na SDA) sa naging buhay at karanasan
nila bilang mga kasaping humiwalay sa
f. At iba pang mga ipinagbabawal: panonood Iglesyang SDA upang ganap na masunod ang
ng sine, makasanlibutang palabas sa mga mensahe ng repormasyon. Sulyapan sa
telebisyon, paglalaro ng basketball, tennis, apendiks ang prinsipyo ng “pagliliglig” sa diwa
baseball, football at iba pang athletic games, ng awit ng kilusan.
pagsali sa pulitika kasama na ang pagboto.
b. Ang Talinhaga ng Ika-11 Oras na
• Mga Tagna
Manggagawa
Matutunghayan sa Mateo 20:1-8 ang
Itinuturo ng KPA na may dalawang uri ng tagna; “talinhaga ng ika-11 oras na manggagawa” na
ang patalinhagang tagna at ang tagna sa ayon sa isang mangangaral na si Robert R.
panahon.
Urita, Jr. (1996, 11-14) ay katibayan na ang
kanilang kilusan ang siyang tunay na kilusang
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repormatibo sa Iglesyang SDA sa huling
panahon sapagkat ito’y nakatagna. Sa
talinhagang ito, may limang uri ng mga
manggagawang tinawagan ang Panginoong
Jesus upang gumawa sa kaniyang ubasan: 1.
unang manggagawa – tinawagan nang
umagang-umaga; 2. ikalawang manggagawa –
tinawagan nang ika-3 oras; 3. ikatlong
manggagawa – tinawagan sa ika-6 na oras; 4.
ikaapat na manggagawa – tinawagan nang ika9 na oras; at, 5. ikalimang manggagawa –
tinawagan nang ika-11 oras. Dagdag pa ni Urita,
Jr. (1996, 13), ang limang manggagawang ito ay
kumakatawan sa limang mga iglesya/bayan ng

ang papel ng taong 1994 na pinaniniwalaan
nilang panahong itinakda ng langit upang
gampanan ng huling bayan ng Diyos ang huling
gawain bago bumalik ang pinaniniwalaang
Manunubos. Ganito na lamang ang
pagpapahalaga ng grupo sa taong 1994 kung
kaya’t ang pangalan ng kilusan sa kabuuan ay
Prophetic Advent Movement 1994 – SDA
Church. Gayumpaman, hindi nila ipinarehistro
ang kanilang kilusan sa SEC sa paniniwalang ang
huling iglesyang nalabi ay hindi dapat
makontrol ng gobyerno at mahawa sa
kasalanan ng mga taong makasanlibutan.
Paliwanag ni Bro. Urita (2014), ang tunay na

Diyos na itinatag sa sanlibutan upang
gampanan ang programa ng Diyos dito sa lupa.
Ang limang “manggagawa” o bayan ng Diyos ay
ang mga sumusunod: 1. Israel (itinakwil ng
Diyos noong 31 AD), 2. Iglesia Apostolica
(naging Iglesia Romana Catolica – itinakwil ng
Diyos noong 1798), 3. Protestante (itinakwil
noong 1844), 4. Iglesyang SDA (itinakwil noong
1994), at 5. Kilusang Propetikong Adbentista
(KPA), ang huling nalabi na may bilang na
144,000 (KPA dito sa Filipinas ngunit sa
paniniwala ng grupo, may katulad din na mga
pulutong sa iba’t ibang panig ng daigdig. Pagiisahin sila pagdating ni Kristo). Gayon na
lamang ang paniniwala ng grupo na ang
kanilang kilusan sa Filipinas ang siyang tanging
napili ng Diyos na makakasama sa huling
nalalabing mga buhay na daratnan ni Kristo.
Para sa karagdagang kabatiran, tingnan sa
apendiks ang awiting kinatha ng kilusan sa
limang manggagawa.

iglesyang nalabi sa huling panahon ay walang
organisasyon at pamunuang pantao. Ibinabalik
ng kilusan ang kalagayan ng mga sinaunang
bayan ng Diyos na nasa anyong teokratiko tulad
ng panahon nina Adan, Enoc, Noe, Moises, at
mga alagad ni Kristo.
b. Ang Tagna ng 6,000 Taon

Bago ang taong 2000 AD, ang mga SDA ay
naniniwalang ang kasaysayan ng tao sa lupa ay
anim na libong (6,000) taon lamang at ang mga
banal ay magbabakasyon sa langit sa loob ng
isang libong (1,000) taon. Batay ito sa
paniniwalang ang “linggo ng paglalang” ay
isang tagna gamit ang prinsipyong “isang araw
ay katumbas ng isang libong taon” na
masusumpungan sa II Pedro 3:8. Ang
paniniwalang SDA na ito ay nagsasabing ang
tao ay dapat lamang gumawa sa loob ng anim
na araw at magpahinga sa buong isang araw,
ang ikapitong araw na siyang sabbath (Tsart 4).
• Mga Tagna sa Panahon
Ang paggawa ng tao sa loob ng anim na araw
ay kumakatawan sa kaniyang pananatili sa lupa
a. Tagna ng 1994
sa loob ng anim na libong taon at ang sabbath
o ikapitong araw ay kumakatawan sa milenyum
Naging tatak ng kilusan ang pag-aaral sa mga o isang libong taong bakasyon o pahinga sa
tagna lalo na ang may kinalaman sa panahon at langit (Urita 2013, 6). Ang pag-aaral at
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paniniwalang ito ng KPA sa 6,000 taong Kristiyano sa kalendaryong Hudyo. Tingnan ang
labanan ni Kristo at ni Satanas ay hango mismo mga tsart sa ibaba at sa susunod na pahina.
sa paniniwala ng mga SDA pioneers katulad
nina J. N. Andrews, S. N. Haskell, J. N.
Loughborough, at ng mag-asawang James at
Ellen G. White (De los Reyes 1998, 4).

Tsart 5. Ang Unang Pagtutuos ng KPA sa Tagna ng
6,000 Taon

Tsart 4. Ang Linggo ng Paglalang Bilang Tagna sa
Orihinal na Paniniwala ng Iglesyang SDA. Isa ito sa
pinagbatayan ng KPA sa kanilang paniniwala sa
6,000 Taon na Tagna

Sa mga SDA pioneers, mula sa pagkakasala nina
Adan at Eva sa halamanan ng Eden hanggang sa
kapanganakan ni Kristo, mayroon nang 4,000
taong nakalipas (White, 1898). Kaya naman,
mula sa kapanganakan ng Panginoong Jesus,
nangangailangan na lamang ng 2,000 taon para
makumpleto ang 6,000 taon. Bunga nito,
masigasig, masigla, at walang takot na
ipinangaral ng mga kasapi ng kilusan ang
pagdating ni Kristo sa taong 2000-2002 na
nagbunga sa pangangaral ng pagbebenta ng
mga ari-arian, pagtitigil sa mga trabaho at
pagpapahinto sa pag-aaral ng kanilang mga
anak. Ang kasiglahang ito ay lalong tumindi
noong ang problema ng Millenium Bug (Y2K) ay
inaasahang magaganap sa 1 Enero 2000 (De los
Reyes 1998, 6). Sa hindi pagkatupad ng tagna
na kanilang pinaniwalaan, nagkaroon ng
pagbabago sa pagtutuos ng katapusan ng 6,000
taon (Tsart 5 at 6). Bunga ito ng kanilang
ginawang sinkronisasyon ng kalendaryong

Tsart 6. Ang Pagtutuos sa 12 Abril 2002 Bilang
Pinaniniwalaang Katapusan ng 6,000 Taong Tagna

• Mga “Bagong Liwanag” na Natuklasan
Noong 2003 Hanggang sa Kasalukuyan
Ang mga sumusunod ang pinaniniwalaang
“bagong liwanag” na natuklasan ng kilusan
magmula taong 2003 hanggang sa kasalukuyan
– ang panahong inaari ng grupo na sarado na
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ang awa (ibig sabihin, nahatulan na ng Diyos kilusan, ang bawat pangyayaring binanggit ni
diumano kung sino ang mga maliligtas at hindi Kristo sa kabanatang ito ay may takdang
maliligtas):
panahon at pangyayaring dapat matupad ayon
sa pagkatagna. May tatlong mahahalagang
1. Bagong Interpretasyon sa “Patotoo ni puntong nais ipabatid dito ng kilusan. Una, ang
Jesus” o ang Ispiritu ng Tagna
talatang 34 na nagsasabing “... hindi lilipas ang
lahing ito, hanggang sa mangaganap ang lahat
Isa sa pinakamahalagang doktrina ng SDA ang ng mga bagay na ito” na para sa kilusan, ang
“patotoo ni Jesus” o ispiritu ng tagna na “lahing hindi lilipas” ay tumutukoy sa lahing
binabanggit sa Apocalipsis 19:10 at Isaias 8:20. hindi mamamatay na naghihintay sa pagdating
Sa mga SDA, ang “patotoo o ispiritu ng tagna” ng Kristo na walang iba kundi ang 144,000 na
ay tumutukoy sa mga sinulat ni Ellen G. White buhay sa panahon ng pagdating ng
na pinaniniwalang huling propeta ng Diyos. pinaniniwalaang Kristo. Ang pangalawang
punto ay masusumpungan sa talatang 36 na
nagsasabing, “tungkol sa araw at oras na yaon
Nagsisilbing sukatan ito upang makilala ang
walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa
tunay at tamang pananampalataya laban sa
langit, kahit ang Anak, kundi ang Ama lamang.”
huwad at maling pananampalataya.
Sa pagkaunawa ng kilusan, bagama’t hindi
inihayag ng Ama ang araw at oras ng ikalawang
Maging ang KPA man sa pasimula ay pagbabalik ng Anak na si Kristo, binigyan
naniniwalang ang “patotoo ni Jesus” ay walang naman daw sila ng katiyakan na mula Abril 12,
iba kundi ang mga sinulat ni White. Subalit 2002, sa kanilang paghihintay, binuksan
noong taong 2003, nagkaroon ng pagbabago sa diumano ng Diyos ang kanilang isipan upang
paniniwalang ito. Hindi na limitado ang maunawaan ang panahon ng pagsasara ng
“patotoo ni Jesus” sa mga sulat lamang ni awa. Bagama’t hindi ibinigay ng Diyos Ama ang
White bagkus kasama na rito ang mga bagong takdang araw at oras ng ikalawang pagdating
mensahe na dala-dala ng KPA. Naninindigan ng Kristo, ibinigay naman daw nito ang
palatandaan ng pagsasara ng awa sa mga
ang kilusan na hindi lahat ng liwanag sa huling
talatang 37-39.
panahon ay ipinagkaloob ng Diyos sa
propetang si White sapagkat may mga “bagong
Ang ikatlong punto na dapat diumanong
liwanag” pa diumanong darating na magiging mapansin ay ang mga talatang 37-39. Sinabi sa
pag-aari lamang ng mga “nalabi” – ang huling talatang 37 na “kung paano ang mga araw ni
bayan ng Diyos na may bilang na 144,000 Noe, gayon din naman ang pagparito ng Anak
(Urita, 2014).
ng tao.” Tulad diumano sa panahon ni Noe na
ang mga tao ay hindi naniwala sa darating na
2. Ang Aplikasyon ng Mateo 24:34-39 at baha, ang mga tao sa kasalukuyan ay manhid
na sa pabalita ng katapusan. Tulad sa panahon
Mateo 24:42-45
ni Noe, panay pangungutya at insulto ang
Ang Mateo 24 ay naglalarawan ng mga ginawa ng mga tao sa alagad ng Diyos na si Noe,
pangyayari sa loob ng dispensasyong gayon din ang naranasan diumano ng mga
Kristiyano. Subalit sa bagong pag-aaral ng nagbigay ng huling babala sa kasalukuyang
panahon. Tulad sa panahon ni Noe, noong
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isinarado na ng Diyos ang pintuan ng daong,
normal pa rin ang sitwasyon ng buhay ng mga
tao, sila’y nagsisikain at nagsisiinom, nangagaasawa at pinapapag-asawa. Gayundin sa
kasalukuyang panahon, nagsara na ang awa ng
langit nang hindi namamalayan daw ng mga
taong suwail lalo na ng Iglesyang SDA.
Kaya nga dahil sa pag-aaral ng tagna ng 6,000
taon na sa paniniwala ng kilusan ay natapos
noong Abril 12, 2002; ang mga talatang 42 – 45
ay mensaheng napapanahon. Ayon sa kanila, sa
mga talatang ito, pinababantayan ng Diyos sa
kaniyang mga anak ang pagdating ng Kristo. Sa
katuruang SDA, ang utos sa talata 42 na
“mangagpuyat nga kayo: sapagkat hindi ninyo
nalalaman kung anong araw paririto ang inyong
Panginoon,”
ay
ipinapaliwanag
bilang
pagbabantay sa ikalawang pagbabalik ng
Kristo. Subalit para sa kilusan, hindi raw ang
pagdating ng Kristo sa langit ang
pinapabantayan ng Diyos sa talatang ito kundi
ang paglabas ng Kristo sa kabanal-banalang
dako ng santuwaryo sa langit. Ang pagkatuklas
ng mensaheng ito sa paglabas ng Kristo sa
kabanal-banalang dako ng santuwaryo sa langit
noong Marso 20, 2003 ay katuparan diumano
ng talata 45, “ang pagbibigay ng Diyos sa
kanyang tapat na alipin ng tamang pagkain sa
kapanahunan”
na
nangangahulugang
pagbibigay at pagkaunawa ng mensahe ng hula
sa tamang panahon ng katuparan nito. Sa
puntong ito, nananawagan ang kilusan na
upang hindi maligaw ang mga SDA, kailangan
nilang magpakumbaba at ituwid ang mga
nakagisnan nilang maling katuruan lalong-lalo
na raw ang pagpapaliwanag ng mga tagna
(Urita, 2014).

ang gawain ng pagtatatak, ang kalagayan ng
mga matatatakan, at ang gawain ng pagpuksa
sa gitna ng Jerusalem pagkatapos ng
pagtatatak. Sa tagnang ito, mapapansin
diumano na may mga pinuksa - ang una’y
yaong matatanda sa Israel. Hindi para sa
lumang Israel ang aplikasyon nito kundi sa
Iglesyang SDA na siyang kumakatawan sa
bagong Israel. Sa gawaing pagpatay, ang
masama sa Israel ay hahatulan sa panahong
sarado na ang pintuan ng awa. Ang matatanda
sa Israel na siyang unang pupuksain ay
kumakatawan diumano sa mga nangungunang
tagapagturo, gaya ng mga upahang pastor at ng
iba pang tumatayong tagapanguna sa mga tao.
Ang mga pinunong ito ay tatanggap daw ng
sampung ibayong kaparusahan dahil pinigilan
nila ang mga taong sumunod sa mga
“kasalukuyang katotohanan.” Samantala,
yaong mga tumanggap ng dalisay na tatak ng
katotohanan
na
inilalarawang
mga
“nagbubuntong hininga at nagsisidaing sa mga
kasuklamsuklam na nangyayari sa iglesya” ay
kumakatawan diumano sa mga tapat na SDAng
repormador - ang 144,000 na walang iba kundi
ang “nalabi.”

Magkakaroon diumano ng malawakang
pagpapatayan ang mga kasaping SDA sa
panahon ng ikaanim na salot dahil sa
pagsisihang magaganap sa kalagitnaan nila sa
pagkaalam ng mga miyembrong nadaya
diumano sila ng kanilang mga ministro at
tagapagturo. Ang “lalaking may tintero” ng
manunulat sa kaniyang tagiliran sa Ezekiel 9:34 ay kumakatawan diumano sa “anghel” na
magbabalita sa langit ng pagtatapos ng gawain
ni Kristo - ang pagsasara ng awa. Ngunit higit pa
roon, ang “anghel” na ito ayon kay Bro. Urita ay
3. Ang Tagna ng Ezekiel 9:1-11
hindi lamang kumakatawan sa tunay na
“anghel” na mag-uulat sa langit, kundi “anghel”
Ipinakita sa tagnang ito diumano ang din na kumakatawan sa mga taong nagdadala
mahahalagang pangyayari sa mga huling araw: ng mensahe sa lupa. Samakatuwid baga’y, may
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“anghel” na literal na magbabalita sa langit at
may “anghel” na simbolikal na magbabalita rin
sa lupa. Ang “lalaking may tintero” sa Zacarias
4:3 ay sumisimbolo diumano sa kanilang
kilusan na nagbabalitang dumating na ang
panahon ng pagsasara ng awa (Urita 2014).
4. Ang Tagna ng Zacarias 3, si Josue at ang
Anghel
Ang Zacarias 3 ay nagpapaliwanag diumano ng
kalagayan ng bayan ng Diyos sa katapusan ng
pagsisiyasat o paghatol sa kaniya. Ang
kalagayang pagkasaserdote ni Josue at ang
taglay niyang maruming kasuotan ay
tumutukoy daw sa makasalanang kalagayan ng
mga anak ng Diyos. Ang anghel sa pangitain ay
kumakatawan diumano kay Kristo na siyang
nagtatanggol sa kalagayan ni Josue sa harap ni
Satanas. Ang kalagayan ni Josue nang siya’y
bihisan ng maputing damit at putungan upang
parangalan ay tumutukoy diumano sa magiging
kalagayan ng huling “nalabi,” ang 144,000 na
siyang mga natatakan. Ang pagbibihis ng
maputing damit at pagpuputong ng anghel kay
Josue na kumakatawan diumano sa
pagpoproklama ng Kristo sa kaniyang “nalabing
iglesya” na ligtas na ay naganap noong Marso
20, 2003. Ang “nalabi,” ang mga banal na
maliligtas sa pagdating ni Kristo ay nakumpleto
na sa panahong iyon at si Satanas ay wala ng
kapangyarihan saktan o patayin sila (Urita,
2014).
5. Ang Panahon ng Kabagabagan ni Jacob
Ang karanasan ni Jacob sa tunay na buhay ay
ginawa diumano ng Diyos na maging karanasan
ng kaniyang bayan sa huling panahon, sa
panahong sarado na ang awa. Nais ipakita ng
langit ang karanasan ng huling nalabi bilang
mga buhay na daratnan, kung ano ang kanilang
gagawin sa panahong wala na ang

pinaniniwalaang tagapamagitang Kristo sa
santuwaryo sa langit. Sa tradisyong SDA, ang
“panahon ng kabagabagan ni Jacob” ay
magaganap sa panahon ng Sunday Law, ang
batas ng gobyerno na nag-uutos na
magpahinga ang bawat mamamayan sa araw
ng Linggo na hindi tatalimahin ng mga SDA kaya
sila ay uusigin diumano. Hindi sinasang-ayunan
ng KPA ang ganitong paniniwala ng Iglesyang
SDA sapagkat sa mga tala diumano ng mga
propetang sina Jeremias, Daniel, at White, ang
kabagabagan ni Jacob ay magaganap sa
panahon ng pagsara ng awa, sa panahong wala
na ang pinaniniwalaang Kristong namamagitan
sa Diyos at sa mga tao. Naganap diumano ang
pagsara ng awa noong Marso 20, 2003 (Urita,
2014).
6. Ang Huling Pitong (7) Salot sa Apocalipsis
16:1-18
Ang buong tagna ng Apocalipsis ay ibinigay na
pahayag para sa huling bahagi ng kasaysayan
ng gawain upang dalhin diumano ang pabalita
ng kaligtasan sa mga tao. Malimit na ginagamit
daw ang simbolikal na bilang na pito (7) dahil
ang bilang na ito ay nangangahulugang
kumpleto na, huli na, o tapos na.
Ang pitong salot o kagalitan ng Diyos ay
inihanda bilang parusa ng Diyos sa mga taong
suwail sa huling panahon dahil sa pagtanggi sa
pabalita at babala ng ikatlong anghel ng
Apocalipsis 14:9-10. Noong 1994, nais ng Diyos
diumano na ihanda ang kaniyang bayan sa
huling gawain ng ikatlong anghel kaya
nagkaroon ng repormasyon na anupa’t
nagkahati-hati ang mga kasapi ng Iglesyang
SDA. Nagpatuloy raw ang babalang ito
hanggang sa pagsara ng awa noong Marso 20,
2003. Ayon sa pinuno ng kilusan, ang pitong
salot ay isang tagna, kaya hindi raw ito literal
bagkus ang mga ito’y simbolikal. Ang pitong

19

UP LOS BAÑOS JOURNAL

Buthoan: Pag-unawa sa Sistema ng Edukasyon ng isang
Kilusang Milinaryan

Volume XVIII No. 2 July-December 2020

mga salot na nararanasan na diumano ng mga araw sanhi ng global warming kasama na ang
tao simula pa noong Marso 20, 2003 ay ang iba pang mga natural na kalamidad gaya ng
mga sumusunod:
malalakas at mapinsalang mga lindol, tsunami,
at mga bagyo na kumikitil ng libu-libong buhay.
a. “Sugat na masama at mabigat” – may Lalong lalala diumano ang mga kalamidad na
dalawang kinakatawanan; una, digmaan ng ito habang papalapit nang papalapit pa ang
Amerika at Iraq na nagsimula noong Marso 20, pagbabalik ng Anak ng Diyos.
2003 at magpapatuloy (sa pamamagitan ng
mga teroristang Muslim) hanggang sa e. “Pagdilim ng kaharian ng hayop” pinaniniwalaang ikalawang pagbabalik ni tumutukoy naman daw sa pagkakasakit ng
Kristo; ikalawa, sa naganap na repormasyon, papa na si Pope John Paul II noong ibinigay niya
natupad diumano ang tagna sa Iglesyang SDA ang tungkulin sa kaniyang kasama dahil sa sakit
na nagkasugat siya ng masama dahil sa hindi na Parkinson’s disease at atake sa puso noong
iginalang
ng
mga
repormador
ang Abril 2, 2005. Nagpatuloy diumano ang
kapangyarihan ng mga pastor at tagapanguna pagdilim ng kaharian ng kapapahan hanggang
ng iglesya. Dahil sa naganap na repormasyon, sa pagbibitiw ni Pope Benedict XVI noong
nagkahati-hati diumano ang mga kasapi ng Pebrero 28, 2013 dahil sa suliraning
Iglesyang SDA. Ito raw ang unang salot.
pangkalusugan. Ang dalawang pinuno ng
Vatican na ito ay nagkasakit diumano hindi
b. “Dagat na naging dugo” - sumasagisag lamang dahil sa katandaan kundi sa maraming
diumano ang dagat sa lugar o lupa, problema at iskandalo na kinaharap ng
samantalang
ang
dugo
naman
ay Simbahang Katolika sa buong daigdig.
kumakatawan sa mga patay. Ang katuparan
diumano ng ikalawang salot ay noong naganap f. “Pagkatuyo ng Ilog Eufrates” – kumakatawan
ang giyera sa pagitan ng Amerika at Iraq. Dahil diumano sa pag-alis ng suporta ng mga tao sa
sa pagwalang-galang daw ni Saddam Hussein, iglesyang tumalikod o naging Babilonya dahil sa
binomba siya ni George Bush ng Amerika. Doon pagkawala ng tamang doktrina o aral nito. Ang
sa lupain ng Iraq, nakita diumano ang Iglesyang SDA diumano ang tinutukoy ditong
maraming dugo, ang maraming bangkay iglesyang tumalikod na aalisin ng mga tao ang
pagkatapos ng palugit na ibinigay ni Bush kay kanilang pagsusuporta. Sa ikaanim na salot
Saddam. Ang bomba ni Saddam ay sugat sa matutupad diumano ang hula ng Ezekiel 9, ang
Amerika, subalit ang bomba ni Bush ay dugo tagna sa magaganap na patayan sa gitna ng
naman daw sa Iraq.
mga SDA kasama na ang iba pang grupo ng mga
SDA na nagtayo rin ng organisasyon o
c. “Mga ilog at mga bukal ng tubig na naging pamunuan dahil sa pagkaalam ng mga
dugo” – kumakatawan diumano sa pagpatay ng miyembro na hindi pala sila maliligtas. Dadanak
mga terorista sa maraming pinuno ng Israel diumano ang dugo sa gitna ng mga samahang
dahil sila (mga pinuno ng Israel) ang ito dahil sa pagpipigil at pagbabawal ng mga
nagpapatay sa mga propeta ng Diyos kasama pinuno sa kanilang mga kaanib na makinig sa
na si Kristo.
mga “katotohanan.”
d. “Init ng araw na nakasusunog” – g. “Pinakamalakas na lindol at malalaking
kumakatawan diumano sa matinding init ng granizo mula sa langit” - Ang ikapitong salot ay
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pinaniniwalaang magaganap din sa panahon ng
ikaanim na salot. Mga kidlat at kulog ang
makikita’t maririnig ng masasama, subalit sa
mga banal, ito raw ay tinig ng Ama na
magsasabi sa kanila ng araw at oras ng
pagdating ng Kristo. Sa panahong ito,
magaganap din daw ang pinakamalakas na
lindol na hindi pa nararanasan ng mga tao na
halos ang buong langit at lupa’y mauuga sa
sobrang lakas kaya naman mahuhulog ang
malalaking granizo mula sa langit na tatama sa
mga taong makasalanan. Ang salot na ito’y
mararanasan ng mga tao sa araw ng pagdating
ng Kristo - parusang kamatayan para sa lahat ng
sumuway sa kalooban ng Diyos subalit buhay

nangamatay na, ang lupang ito ay tatawaging
“kalaliman” na ang ibig sabihin, lugar na walang
taong buhay. Dito sa “kalaliman” maiiwan
diumano ang masasama na mga patay
hanggang matapos ang 1,000 taon na bakasyon
ng mga banal sa langit.
Gayumpaman, naniniwala ang kilusan na
pagkatapos ng isang libong taon, ang
masasamang nangamatay ay bubuhayin muli
ng Diyos. Sa panahong ito, ibaba ng Diyos
diumano ang “Bagong Jerusalem” sa lupa at si
Satanas kasama ng masasamang muling
nabuhay ay kikilos upang agawin ang
bumababang bagong siyudad ng mga banal.
Subalit sandaling panahon lamang, tatapusin

na walang hanggan, pag-asa, at kasiyahan para
sa tapat at nagtagumpay na mga banal (Urita, naman daw ng Diyos ang kasaysayan ng lupa,
2014).
ito ay kaniyang susunugin at ang puno’t ugat ng
kasamaan at kasalanan na si Satanas kasama
7. Ang Pagkagapos ni Satanas sa Loob ng 1,000 ang sanga, mga taong nadaya ay ibubulid sa
Taon (Milenyum)
dagat-dagatang apoy. Dito na isasagawa ng
Diyos diumano ang paglilinis sa lupa upang
Isa sa mga pangunahing doktrina ng mga SDA maging bagong tirahan ng mga tapat,
ang “milenyum” na para sa kanila ay ang isang masunurin, at nagtagumpay na mga banal mula
libong taon na paghahari ng Kristo kasama ng kay Adan (Urita, 2014).
mga banal sa langit sa pagitan ng una at
ikalawang pagkabuhay. Ngunit kaiba sa 8. Ang Tagna sa Buhay ni Job
tradisyunal na interpretasyon ng Iglesyang
SDA, inaari ng kilusan ang “milenyum” bilang Sa kilusan, ang kasaysayan ng buhay ni Job ay
isang simbolikal na kapahayagan. Tulad isinulat diumano upang maging halimbawa sa
halimbawa ng ideya ng pagkagapos ni Satanas mga dinatnan ng katapusan ng panahon. Ang
na may dalawang tanawin sa tagna. Una, ang panahong tinutukoy dito ay ang 6,000 taon –
pagkagapos ni Satanas ay nagpapahiwatig ang pinaniniwalaan ng kilusan na panahong
diumano na wala na siyang magagawa sa mga itinakda upang tapusin ang labanan ni Kristo at
banal dahil tapos na ang kaniyang palugit, at ni Satanas sa lupa.
hindi na niya maipapatay ang 144,000; ang
buhay na mga banal na hindi nakaranas ng Sa kasaysayan ng buhay ni Job, ang usapin daw
kamatayan sa pagdating ng Kristo. Sa ikalawang na iniharap ni Satanas ay paglilingkod sa Diyos
paglalapat, dapat nang tumanggap daw si sa pamamagitan ng kayamanan. Kaya ang sabi
Satanas ng parusang kamatayan sa ni Satanas, “kunin mo ang kayamanan at
pamamagitan ng huling pitong salot. itatakwil ka ni Job ng mukhaan.” Walang tutol
Pagkatapos daw na ang lahat ng masama ay ang Diyos na ipinaalis ang kayamanan ni Job
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upang mapatunayan diumano na ang tao ay
maaaring makasunod sa Diyos, hindi lamang
dahil sa kayamanan at pagpapalang kaniyang
natatanggap araw-araw.
Sa panahong ito, ang utos ng Diyos diumano’y
ibenta ang mga ari-arian upang masubok kung
ano talaga ang mithiin ng tao sa buhay, kung
siya ba’y maglilingkod lamang sa Diyos dahil
may kayamanan at kapag naghihirap ay
tatalikod na? Kaya napakahalaga raw na
maunawaan ng mga SDA ang hula ng 6,000
taon sapagkat ito ang magbibigay ng katiyakan
kung kailan ang tamang panahon ng
pagbebenta ng mga ari-arian. Sadyang ibinigay
ng Diyos diumano ang hulang ito upang maging
hudyat at sukatan sa mga nagsubaybay sa
programa ng Diyos na kaya nilang iwan ang
mga kayamanan sa lupa kapalit ng pagtalima sa
kaniya.
Sa kabilang banda, ipinakita rin daw ng buhay
ni Job na pagkatapos na siya’y sinubok at
nagtagumpay, ang gantimpala ng Diyos ay
kaniyang nakamtan. Muling ibinalik ng Diyos
ang mga nawala sa kaniya. Ayon sa
tagapagtatag ng kilusan, ang aplikasyon daw
nito ay ang pagpapahintulot muli ng Diyos sa
kaniyang “huling nalabing bayan” na
magtrabaho basta’t hindi lamang malalabag
ang mga mensahe. Kailangan din ang mga
salapi upang matustusan diumano ang arawaraw na pangangailangan at ang pagpapatuloy
ng gawain ng Diyos (Urita, 2014.)

taon. Mahahayag din daw dito kung sino ang
makakabilang sa 144,000. Ang pagkaunawa sa
bagong pangalan ni Jesus ay lubhang kailangan
diumano sa bawat sandali ng pakikipag-ugnay
sa Diyos sa panahon ng pagsara ng awa. Dahil
sa paniniwalang natapos na ni Kristo ang
kaniyang gawain sa kabanal-banalang dako ng
santuwaryo sa langit bilang tagapamagitan,
para sa kanila, tinanggap na rin daw ni Kristo
ang kaniyang kaharian at nabuo na ang
kanyang sakop pagkatapos na matubos ang
kaniyang bayan at mapawi ang kanilang mga
kasalanan. At ang kaharian sa ilalim ng buong
langit ay ibinigay na ng Dios Ama kay Kristo at
sa mga tagapagmana ng kaligtasan, kaya siya’y
maghahari na bilang Hari ng mga hari at
Panginoon ng mga panginoon. Tatawagin na
raw ng mga banal si Kristo sa kaniyang bagong
pangalan na “Ama” (Urita, 2014).
Ang pagpapaliwanag sa mga “bagong liwanag”
ay halos nakabatay sa kanilang mga karanasan
simula noong humiwalay sila sa madre iglesia
at
sa
paglalapat
ng
mahahalagang
pangyayaring nagaganap sa daigdig simula
noong taong 2003.

Hindi lamang tinuturo at sinasaulo ang mga
mensaheng ito ng mga kabataan, higit sa lahat,
sinasanay sila upang maging mangangaral din.
Sa kilusan, ang lahat ng mga kasapi ay dapat
magkaroon ng kaloob ng Banal ng Ispiritu
upang maging ganap na sakdal ang “nalabing
iglesya” ng Diyos sa lupa. Kabilang sa mga
kaloob na ito ang pagiging “apostol,”
9. “Ama” – Ang Bagong Pangalan ni Jesus sa “propeta,” “ebanghelista,” “pastor,” at “guro.”
144,000
Kaya naman lahat ng mga kasapi ay aral at
bihasa sa mga natatanging mensahe ng kilusan.
Para sa mga nagpapatuloy na mga kaanib ng
kilusan, ang kaalaman hinggil sa bagong Panghuli, kasama rin sa pinag-aaralan ng mga
pangalan ni Jesus ay napakahalaga sapagkat kabataan ang pagtatanim ng mga gulay, prutas,
dito makikita diumano kung nauunawaan ng at halamang gamot. May pagsasanay rin sila sa
isang mananampalataya ang tagna ng 6,000 paggawa ng mga natural na gamot, natural
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food supplement, at pagmamasahe. Ang kalikasan bilang banal na templo at “buhay na
kanilang
pang-araw-araw
na
mga santuwaryo.” Higit sa lahat, ipinabatid sa
pangangailangan ay tinutugunan ng mga bahaging ito ang mismong praktis ng KPA sa
praktikal na gawaing ito.
“bahay-paaralan” (home school) hindi lamang
bilang isang reaksiyon sa kawalan nila ng tiwala
KONGKLUSYON
sa sistema ng edukasyong umiiral sa lipunan,
kundi bilang isang pagtatangkang magtatag ng
Siniyasat at inunawa ng saliksik na ito ang isang “ideyal na pamayanan” habang
sistema ng edukasyong itinatag ng KPA bilang naghihintay sa inaasahang pagdating ng
isang kilusang milinaryang lumabas sa Manunubos.
Iglesyang SDA sa Filipinas noong 1990s. Sa
ginawang naratibo, napalitaw ang mga tiyak na Samantala, inisa-isa at tinalakay naman sa
layuning inihanay sa tatlong binalangkas na ikatlong bahagi ang mga metodo ng pagtuturo
mga bahagi. Sa unang bahagi, inilahad ang at ang mga pinag-aaralan ng mga bata at
maikling kaligirang pangkasaysayan ng KPA at kabataang mag-aaral ng KPA. Bagama’t
ang mga dahilan ng paghihiwalay nito sa nagtataglay ng mga imported na paniniwala at
kaniyang madre iglesia. Ipinaunawa rin ang praktis ang KPA, nagbago ang direksiyon ng
kanilang katuruan sa metodo at prinsipyo ng
paninirahan ng mga kasapi ng kilusan sa mga
kabundukan kung saan nakapagtayo sila ng edukasyon hindi lang dahil sa itiniwalag sila ng
mga “bahay-paaralan.” Ang katangian at kanilang madre iglesia ngunit higit sa lahat, sa
kalikasan ng KPA bilang isang milinaryang kanilang pagkatuklas sa mga pinaniniwalaang
samahan ay nakatulong upang madaling “bagong liwanag.” Sa kanilang pagiging isang
maunawaan ang naging pilosopiya at layunin malayang kilusan, nagkaroon sila ng sariling
ng edukasyon na itinatag nito.
pagpapaliwanag at pagpapakahulugan sa mga
talata ng Bibliya at sa mga sulat ni White
Itinampok naman sa ikalawang bahagi ang partikular na ang may kinalaman sa pag-aaral
pundasyon ng konsepto at pilosopiya ng ng mga tagna sa huling panahon. Ang mga
edukasyong itinatag ng KPA sa kanilang mga pagbabagong ito sa mga mensahe at praktis ay
pamayanan
sa
kabundukan
at
ang masasabing isang pagsasakonteksto at
pagkakatulad nito sa “buthoan” ng mga Filipino pagsasalokal/pagpopook ng kanilang mga
sa sinaunang bayan. Lumitaw sa pag-aaral na paniniwala sa nakuha nilang mga paniniwala
ang sistema ng edukasyon ng kilusang ito ay galing sa labas. Ilan sa mga ito ang prinsipyo sa
nakatuntong din sa kaisipang bayan at mga edukasyon na nakatuon sa paghubog ng
pananaw na taal sa lipunang Filipino kagandahang-asal at hindi sa pagtamo ng digri,
(kabihasnang dati) at bumabatis din sa ang mataas na paggalang sa mga magulang,
tradisyong Kristiyano partikular na sa mga turo ang bahay bilang isang paaralan at santuwaryo,
ng Iglesyang SDA. Ang kanilang prinsipyo sa at ang kalikasan bilang isang sagradong lugar.
bahay-paaralan na ang layunin at pinakabuod Kung paanong ang katulad ng Cofradia de San
ay malinang ang kagandahang-asal at Jose, Guardia de Honor, Santa Iglesia, at iba
magkaroon ng dalisay at matatag na kalooban pang milinaryang kilusang nagmula sa
ay hindi nalalayo sa konsepto ng buthoan ng Simbahang Katoliko at may impluwensiya ng
sinaunang lipunan. Gayundin ang pagturing sa paniniwalang kanluranin ay nagbunga ng
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pagsasalokal ng pananampalataya, ang
kilusang aking pinag-aaralan sa aspekto ng
kanilang edukasyon ay humantong din sa
ganoong kalagayan. Masasalamin sa mga
metodo ng pagtuturo at mga paksang pinagaaralan ng mga bata at kabataang kasapi ng
KPA ang pagkakakilanlan nito bilang isang
milinaryang samahan.
Umaasa ang may-akda na magkaroon pa ng
mga
pag-aaral
patungkol
sa
mga
kontemporaryong kilusang milinaryan (o mga
kilusang pangrelihiyon) sa bansa at tingnan
hindi lamang ang kanilang unique na mga
praktis at paniniwala kundi kung papaano sila
tumutugon sa mga makabagong isyu at hamon
ng
globalisasyon,
kontraktwalisasyon,
terorismo, materyalismo, karapatang pantao,
kalusugan, kapaligiran, at kalamidad.
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Ang Diyos ay may panawagan, itaas ang
pamantayan,
Ng mga kautusan, ating napabayaan,
Matibay mong panghawakan, kahit may
kahirapan,
Sapagkat sa iyo’y may nakalaan, buhay na
walang hanggan.
Ating ipangilin ang Sabado, huwag
magluluto at maliligo,
Huwag mag-ahit, at huwag kang bumili
siyang doktrinang SDA.
Posisyong luhod kung manalangin, at
pangalang Ama ang gamitin,
Siyang bagong pangalan sa hula, nang
magsara na ang awa.
Utos ng Diyos na mag-country living, ang
kanyang iglesyang masunurin,
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Ang hanapbuhay ay huwag mong gawin,
kung hadlang sa country living.
Ang edukasyon na kailangan, sa atin ang
bunga’y kabanalan,
Ang edukasyon ng sanlibutan, ang bunga’y
kasamaan.
Ang pulitika’y ating iwasan, may
pagkakampi-kampi’t hidwaan,
Sa pagboto ay may paborito, SDA - huwag
ganito.

Magreporma sa pangkalusugan, na ang
pagkaing prutas at gulay,
Nuwis at butil ay masustansiya, pagkaing
Adbentista.
Ang karne, vetsin, spices at kape,
margarine, softdrinks at tsokolate,
Candy, baking powder sa katawan masama
kaya iwaksi.
Karagdagan na dapat iwasan: isda, suka,
catsup, asukal;
Tsitserya, toyo, itlog, noodles, patis, ice
cream, langis, at lard.
Tamang kombinasyon ng pagkain: ang
prutas, gulay, huwag pagsamahin,
At huwag huwag sobra sa kain; habang
kumakain, huwag uminom ng tubig din.
Ang droga’t biruan ay takasan, at awiting
makasanlibutan,
Ang paggamit ng cellphone iwasan sa
walang kabuluhan.

(Pinagkunan: Robert R. Urita, Jr., 2008
Kabuuang Ulat ng Mga Katotohanan sa Paraan
ng Awit. Lacawan, Tayabas: pribadong
pinalathala, 2008, 8-9.)
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2. Ang Pagliliglig – Ikalawang Bahagi
Ang Ama, malapit na yamang ang 6,000
years natapos na,
Kaya
sa
pagreporma,
kompletong
pagtalima sa kautusan at propesiya.
Koro:
Matibay mong panghawakan lahat ng
pamantayan,
Sapagkat ang labanan buhay at kamatayan;
Tiyak may kahirapan, awit ng karanasan ng
144,000. (Eng.)
Mga ama at ina, mga anak magreporma sa
pagsamba,
Ang damit na pangsamba ay plain dress ang
s’yang porma,
Malinis at pormal, at mag-ayos ka.
Sa pagsamba ay iwasan ang anyong
katamaran,
At umawit lahat ng may kasiglahan,
Ilayo ang isipan sa walang kabanalan,
unawain ang pinag-aaralan.
Sa mga kabataan, ang prinsipyo ng langit
siyang sundan,
Na bawal ang manligaw sa dalaga na ligaw,
at may pamantayang makasanlibutan.
Kaya’t ang pag-aasawa, idalangin sa Ama,
Sapagkat sarado na ang awa,
Si Pablo ay may payo: mas mabuti ang solo,
Kaya sa Dios ihabilin ang iyong plano.
Babaeng
kasuotan: chaleco, short
pantaloon ay kasalanan,
Pati damit na hapit, kitang pusod na damit
ay karumaldumal sa Dios ng langit.
Lumalagong kabanalan, pati sa kasuotan
Kaya’t plain dress at long sleeves sundin ng
lubusan
Siyang banal at pormal na damit araw-araw
ng 144,000. (Eng.)
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Ang buhok ay ingatan, na mahaba sa
kababaihan,
Magpakalbo ay iwasan, magkulay ay
takasan
Sa buhok ipakita ang kabanalan.
Kaya’t lumabang lubusan sa gawang
kasamaan,
At
h’wag
kang
magbarkada
sa

makasanlibutan,
Ang puso mo’t isipan ay suriing lubusan,
baka nakahilig pa sa kalayawan.
Maraming magnanakaw sa Kaitaasan
ayon sa pinalawak na utos,
Sa hindi pagbibigay ng handog at ikapu
na magagamit sa gawain ng Dios.
Idagdag sa kasakdalan ang ‘yong ariarian,
Na sa pangangaral ay maitustos nang
lubusan,
Langit na kayamanan ang sikaping
makamtan,
Na ang lahat pati buhay ay walang hanggan.
Ngayong sarado na ang awa, humingi ka ng
awa
At habag sa Dios ng iyong kaluluwa,
Kung ika’y kahabagan – Purihin S’yang
lubusan,
Sa langit magiging ganap ang ating
samahan.
(Pinagkunan: Urita, Jr., 2008 Kabuuang Ulat ng
Mga Katotohanan sa Paraan ng Awit, 2008, 10-11.)

3. Ang Limang Manggagawa
Ang Diyos ay may manggagawa, na
tinawagan sa lupa,
Ang katibayan ay hula, sa paraan ng
talinhaga,
Sa Mateo 20; talatang uno hanggang 16,
May lima na tinawagan, na gumawa sa
ubasan.
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Ang Diyos ay may tinawagan, na Iglesya sa
kasaysayan,
Ang una’y lumang Israel, pangalawa ang
Apostolika,
Pangatlo ay Protestante, pang-apat ay ang
SDA,
Panghuli ay ang nalabi - 144,000 (Espanyol).
Isa-isang tinawagan, ang batayan ay
kautusan,
At panahon sa paggawa, nitong limang
manggagawa,
Time Prophecy maghahayag, 34 AD
tinakwil,
Ang Israel sa paggawa, sa pagligtas ng
kaluluwa.
Pangalawang tinawagan, ang kilusan ng
Apostol,
Pinasok ng infiltrator, ni Constantinong
emperador,
Isang paganong Romano, naghari sa
Kristiyanismo,
Taong 1798, ang pagtakwil ay sumapit.
Wycliffe, Luther, Huss, at Jerome,
At iba pang Protestante, na nagprotesta sa
Papa,
Dahil sa maling doktrina,
Marami ang nangamatay sa paggawa
nagtagumpay,
Natapos 1844, ng sa Sabbath sila’y tumutol.
Ang SDA ang ikaapat na mga manggagawa,
Simula 1844, nang lumago na ang
miyembro,
Ay trigo’t pansirang damo, hanggang sa
1994,
Naghari pansirang damo, dadalhin ka sa
impiyerno.
Ika-5 manggagawa, simula 1994, siyang
panghuli na nalabi,
144,000, sila ang trigong inani, mula sa
pansirang damo,
Di nakitang kamatayan, na suweldo’y
unang nagtamo.
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(Pinagkunan: Robert R. Urita, Jr., 2007 –
Kabuuang Ulat sa Paraan ng Awit ng 1994 End
Time Prophetic Group. Lungsod Tayabas:
pribadong pinalathala, 2007, 4-5.)
4. Ang Anim na Libong (6,000) Taon
Ang 6,000 taon, hula ng panahon,
Ng labanan ni Kristo’t Satanas,
Na ang sentro ay ang tao, kung saan
matutungo,
Kung sa langit, o kaya’y sa impiyerno.
Ang 6,000 taon, analogy of creation
Isang araw isang libong taon,
Kaya’t sa 6 na araw, 6 na libong taon,
Escathology ay close of probation.
Koro:
Labanan ng 6,000 taon nagsimula
Kay Adan nang sila’y nagkasala
Taong 4,000 years BC sa chronology,
Natapos 2002 Abril 12.
Chronology of history ay walang 1BC,
4,000 years idagdag 2,000 years
Sa total na 6,000 years at plus na one year,
2001 sa kalendaryong Gregorian.
Ang Gregorian calendar, ginagamit ng
historian
Jewish calendar, gamit ni Miller,
Sa pagtuos ng 2,300 years,
Siya ring batayan natin ng 6,000 years.
December 31, 2001 of Gregorian
Ay dagdagan ng 4 na buwan,
Ay papatak 2002 Abril 12,
Ending of Jewish calendar year 2001.
Paglipas ng 11 months,
Marso 20, 2003 ay natupad
escathology,
Nang 4 na hangin bitiwa’y natupad,
Sa digmaan ng America’t Iraq.

ang

(Pinagkunan: Urita, Jr., 2008 Kabuuang Ulat ng
mga Katotohanan sa Paraan ng Awit, 2008, 12.
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5. Ang Bagong Liwanag at Ang
Doktrinang Kinagisnan
Ang awiting ito ay pabalita sa ‘yo,
Na kabilang sa SDA, na liwanag sa mundo
Payo ng Prophetic Group tiyakin mong
totoo,
Ang kinagisnang doktrina na itinuro sa ‘yo.
Unang Koro:
Oh! Kinagisnang doktrina ay suriing mabuti,
Marami ang nangapahamak no’ng panahon
ni Noe
Sa kinagisnang doktrina, nabigo ang
marami
Kaya’t ang bagong liwanag, unawaing
mabuti.
Mga SDA magaling na ang hula’y ihambing
Sa nakaraang nangyari, s’yang sinuring
mabuti,
Kaya’t ang propesiya na dapat ay simbolo
Anyong literal ang turo, s’yang katuparan
nito.
Mula ng 1994 (Eng.), doktrinang mahalaga,
Na ang malakas na sigaw at itong huling
ulan,
Natupad
sa
kasaysayan,
subalit
tinanggihan, sa
Dahilan ang simbolo hindi naunawaan.
Ang isang araw katumbas ng 1,000 (Tag.)
taon,
Ito ang paghahambing ng Diyos, sa paglikha
at panahon
Kaya’t sa 6 (Tag.) na araw, 6,000 (Tag.)
taon,
Kaya’t sa ika-7 araw, s’yang 1,000 (Tag.)
taon.
Ang SDA umaasa na ang 1,000 (Tag.) taon,
Mula ng ang mga banal sa langit
magbabakasyon,
Ito ay maling doktrina sa katuparan ng hula,
Ng Apocalipsis 20:1,2,3 (Esp.) s’ya’y lilihis.
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Ikalawang Koro:
Sa hula bago binulid at sinarhan sa daigdig,
Naunang sinunggaban si Satanas at
ginapos,
Nangyari sa pasimula ng 1,000 (Tag.) taon
Mula 2002 (Eng.) at 2003 (Eng.) Marso 20
(Esp.).

Ikaapat na Koro:
Apocalipsis 15:2 (Esp.) “bilang ng kanyang
pangalan”,
Ang National ID System, ito ang s’yang
kayuparan,
Sa ika-6 na salot, doon ito ang subukan,
Dito’y magtatagumpay ang 144,000 (Eng.).

Ang 6,000 (Tag.) taon ay hula ng panahon,
Ang chronology natapos, April 12, 2002
(Eng.),
Nanuya ang masama, “Nasaan na si
Kristo”?
SDA ang totoo, ang awa ay nagsarado.

Dapat maunawaan ang pag-uusig ng
masama,
Sa nalabing repormador, taglay ang utos at
hula,
Kabagabagan ni Jacob, sa sarili at kay Esau
Ay natupad, subalit walang habulan na
naganap.

Ang katibayan ay hula, na taong 2003
(Eng.),
Nagsarado na ang awa, itinakwil ng
masama,
Dapat daw ay labu-labo, at ang tao’y
magulo,
At mga bukol na salot, mula paa hanggang
ulo.
Ikatlong Koro:
Ito ay maling doktrina, na salungat sa hula
Ng Mateo 24:38,39 (Esp.) na normal ang
Kalagayan, at hindi nalalaman,
At tahimik kahit pinto ng awa sarado na.
Namatay na si lolo, wala pa rin ang Sunday
Law,
Tanda ng close of probation sa kinagisnang
turo
Ng suriin ang hula, “4 winds release” s’yang
tanda
Na natupad sa digmaan ng Amerika’t Iraq.
Natupad na ang enforcement of National
Sunday Law,
Noong taong 1880’s hanggang taong 1902
(Eng.),
Sa Revelation 15:2 (Eng.), “number of his
name” ito,
Ay natupad sa ID System, laban sa
terorismo.
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Si Acab ay walang batas, patayin si Elias
No’ng ang tagtuyo na salot, kamatay
idinulot,
At sa dulo nitong salot, ang dalawa’y
nagtuos
At si Acab walang batas, patayin si Elias.
Ikalimang Koro:
Kaya’t suriing mabuti, karanasan ni Noe,
Nasa loob s’ya ng daong, walang habulang
nangyari,
Sa hula Trade Union at World Trade Center,
s’yang ahensya
At ang “Anti-Terrorist Bill”, dahil sa World
Trade Center.
Koda:
“Ikaw ay parito, bayan ko, pumasok ka sa
Iyong mga silid, at isara moa ng iyong mga
Pintuan sa palibot mo: magkubli kang
Sandal, hanggang sa ang galit ay
makalampas;
Sapagkat narito, ang Panginoon ay
lumalabas
Mula sa kanyang dako upang parusahan
ang mga
Nananahan sa lupa dahil sa kanilang
kasamaan”
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Huling Koro:
Ang nalabing masunurin, t’yak nasa country
living,
Hanggang lumagpas ang galit, ang banal
nasa silid
Pag-uusig mangyayari, sa nalabing walang
ID
Magpaliwanag mabuti, at sa Diyos
sumangguni,
Pangako sa magtagumpay ay walang
hanggang buhay.

(Pinagkunan: Robert R. Urita, Jr. 2008
Kabuuang Ulat ng mga Katotohanan sa Paraan
ng Awit, 2008, 3-5.)
6. Ang 144,000
Kabagabagan

sa

Panahon

ng

Sa hula ng Daniel 12:1, si Miguel tumayo sa
santuwaryo
Ito ang panahon na ang awa ay nagsarado.
Ang panahon ng kabagabagan, taong 2003
nagsimulang
Natupad ang hula, noong nagsara na ang
awa.
Koro:
Nagsarado na ang awa, taglay ang marupok
na kaluluwa,
Ang likas apektado, kaya may depekto,
Kaya’t pagbubuno, nang ang habag ng Dios
matamo.
Wala sa masamang makaunawa, tuloy sa
paglabag
At pagtuya, ngunit itong banal ay lalo ng
magpakabanal.
Ang panahon ng kabagabagan, dahilan sa
mayroong kahinaan,
Ang buhay na banal – 144,000 (Eng.).
Sa mateo 5:48, kasakdalan ay dapat
matamo,
Bago magsarado, ang pagpapasya sa
santuwaryo.
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Ang batayan ay ang kautusan, ng
kasakdalan at kaligtasan
S’ya rin ang batayan nang ang tao ay
hinatulan.
Ang kasakdalan ay hakbang-hakbang,
hanggang sa kalagayan ni Adan,
Bago magkasala, s’ya ang plano ng
kaligtasan.
Ang health reform ng Dios ibinigay, upang
maging sakdal at dalisay
S’yang pagkain ni Adan ng bumagsak sa
kasalanan.
Nang si Kristo ay nabuhay sa lupa,
kasakdalan ni Adan kinuha
Nang sila’y magkasala, upang sa tao’y
halimbawa.
Si Noe, Enoc, Job, at Elias; at iba pang
matuwid at sakdal
Hindi nahawaan sa palasak na kasalanan.
Ang programa ng Dios sa kaligtasan,
maibalik ang wangis ni Adan
Bago magkasala, kaya’t sumunod ng
lubusan.
Habag at tulong ng Dios kailangan
Kaya’t
makipagbuno
hanggang
pagbukang liwayway,
D’on malulubos ang tagumpay.

sa

At sa huling kisap-mata, pagtunog ng huling
trumpeta
Wala nang kabulukan, at kamatayan
Ito ang kasakdalan bago magkasala si Adan.
Sundan ang plano ng kaligtasan, hakbanghakbang
Ang s’yang paraan, lahat ng kautusan
isakabuhayan
Humawak nang lubusan sa Dios hanggang
langit na bayan.
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(Pinagkunan: Urita, Jr., 2008 Kabuuang Ulat ng
mga Katotohanan sa Paraan ng Awit, 2008, 1920.)
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